Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences
Volume 26

Number 6

Article 1

1-1-2002

Histopathology of the Epidermal Papilloma in Cage Cultured
Mirror Carp (Cyprinus carpio) in Eğirdir
E irdir Lake
ÖZNUR DİLER
M. RÜŞTÜ ÖZEN

Follow this and additional works at: https://journals.tubitak.gov.tr/veterinary
Part of the Animal Sciences Commons, and the Veterinary Medicine Commons

Recommended Citation
DİLER, ÖZNUR and ÖZEN, M. RÜŞTÜ (2002) "Histopathology of the Epidermal Papilloma in Cage Cultured
Mirror Carp (Cyprinus carpio) in Eğirdir Lake," Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences: Vol. 26:
No. 6, Article 1. Available at: https://journals.tubitak.gov.tr/veterinary/vol26/iss6/1

This Article is brought to you for free and open access by TÜBİTAK Academic Journals. It has been accepted for
inclusion in Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences by an authorized editor of TÜBİTAK Academic
Journals. For more information, please contact academic.publications@tubitak.gov.tr.

Turk J Vet Anim Sci
26 (2002) 1207-1211
© TÜB‹TAK

Araflt›rma Makalesi

E¤irdir Gölü’nde A¤ Kafeslerde Kültüre Al›nan Aynal› Sazanlarda
(Cyprinus carpio) Görülen Epidermal Papilloman›n Histopatolojisi

Öznur D‹LER, Mehmet Rüfltü ÖZEN
Süleyman Demirel Üniversitesi, E¤irdir Su Ürünleri Fakültesi, 32500, E¤irdir, Isparta - TÜRK‹YE

Gelifl Tarihi: 31.03.2000

Özet: Bu çal›flmada E¤irdir Gölü Liman Bölgesinde a¤ kafeslerde kültüre al›nan aynal› sazan bal›klar›nda enzootik karakterde görülen
epidermal papillomalar›n histopatolojisi incelenmifltir. Makroskobik olarak krem-beyaz› renkte, villus benzeri yap›da olan lezyonlar›n
solungaç kapaklar›, yanal çizgi ve yüzgeçlerde lokalize olduklar› tespit edilmifltir. Lezyonlar histopatolojik olarak incelendi¤inde,
epidermis hücrelerinde ve fibröz ba¤ dokuda hiperplazi belirlenmifltir. Bu hücrelerin HxE ve PAS boyama yöntemlerinde zay›f boya
ald›klar› görülmüfltür. Ifl›k mikroskobunda lezyonlu bölgedeki epitel hücrelerinin sitoplazmalar›nda vakuolasyon oluflumu yan› s›ra
mukus hücrelerinin de oldukça yayg›n görüldü¤ü ve normalden büyük bir yap› kazand›klar› dikkati çekmifltir. Uygulanan kemoterapi
sonucunda lezyonlar›n kayboldu¤u saptanm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Aynal› sazan (Cyprinus carpio), A¤ Kafes Yetifltiricili¤i, Epidermal Papilloma, Histopatoloji.

Histopathology of the Epidermal Papilloma in Cage Cultured Mirror Carp
(Cyprinus carpio) in E¤irdir Lake
Abstract: In this study, the histopathology of enzootic epidermal papillomas in cage cultured mirror carp from the Liman region of
E¤irdir Lake was investigated. Macroscopically, the lesions were creamy-white, had a villus-like structure and were localised in the
operculum, lateral line and fins. Histopathological studies showed that lesions were the result of hyperplasia of fibrous connective
tissue and epidermal tissues. The cells of both tissues were faintly stained by HxE and PAS. Under light microscopy, cytoplasmic
vacuolation in epidermal cells in the lesions was prominent. Mucous cells were relatively common and larger than normal.
Chemotherapy effectively cured all lesions.
Key Words: Mirror carp (Cyprinus carpio), Cage Culture, Epidermal Papilloma, Histopathology.

Girifl
Sazanlarda deri tümörleri çeflitli araflt›rmalarla
incelenmifltir (1-4). Papilloma olarak isimlendirilen deri
tümörleri, bazen fazla yüksek olmayan nodüler formda,
bazen de yaprak benzeri k›vr›mlar fleklinde ve de¤iflen
büyüklüklerdedir (5). Aynal› sazan bal›klar›n›n
vücutlar›n›n pek çok bölgesinde süt beyaz›, fleffaf,
jelatinöz lezyonlar tespit edilmifltir. Histopatolojik
incelemelerde bu lezyonlar› oluflturan çok katl› neoplastik
hücrelerde inklüzyon cisimcikleri görülmesi nedeniyle
hastal›k viral epitelioma olarak bildirilmifltir (1).
Japonya’da intensif sazan yetifltiricili¤inde enfekte bal›k
dokular›ndan onkojenik herpes virusunun izole edildi¤i ve
papilloman›n ciddi bir problem oldu¤u belirtilmifltir (3).
Baz› bal›k populasyonlar›nda papilloman›n prevalans›
yüksek olup, Kuzey Amerika’n›n Pasifik k›y›lar›nda

yaflayan Pleuronectidae populasyonunda 0 ve 1+ yafl›ndaki
bal›klar›n % 55’inde papilloma oluflumu tespit edilmifltir
(5). Avrupa y›lan bal›klar›nda (Anguilla anguilla)
papillomatozisin yaz aylar›nda ac› suda yaflayan bal›klar›n
a¤›z bölgesinde yayg›n olarak görüldü¤ü bildirilmifltir (6).
Sazan bal›klar›nda epidermis ve dermisi etkileyen deri
tümörleri peltemsi-balmumu benzeri bir oluflum halinde
görülmüfltür (7).
Bu araflt›rma ile E¤irdir Gölü Köprü Avla¤›, liman
bölgesinde a¤ kafeslerde kültüre al›nan aynal› sazan
bal›klar›nda (Cyprinus carpio), yetifltirme periyodu
boyunca görülen enzootik karakterde, düflük mortaliteli
deri tümörlerinin histopatalojik olarak incelenmesi ve bu
tümörlerin oluflumuna neden olan faktörlerin
ayd›nlat›lmas› amaçlanm›flt›r.
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Materyal ve Metod
Araflt›rmada incelenen 15 adet aynal› sazan bal›¤›
(Cyprinus carpio), 1998 y›l› A¤ustos ay›nda E¤irdir Gölü
Köprü avla¤›, liman bölgesinde yetifltiricili¤inin yap›ld›¤›
a¤ kafeslerden sa¤lanm›flt›r. Ortalama 20-21 cm boyunda
olan bal›klar canl› olarak laboratuara tafl›nm›flt›r. Hasta
bal›klar›n iç ve d›fl bak›da makroskobik olarak incelemeleri
yap›lm›flt›r.
Histopatolojik incelemeler için lezyonlu bölgeden
al›nan doku örnekleri % 10’luk nötral formaldehit
içerisinde fikze edildikten sonra, rutin doku takibi
yap›larak 5 mikrometre inceli¤inde kesitler al›nm›flt›r. Bu
kesitler Haematoxylin-Eosine (HxE) ve Periodic Acid
Schiff (PAS) boyama yöntemleri ile boyand›ktan sonra ›fl›k
mikroskobu alt›nda incelenerek foto¤raflar› çekilmifltir
(5,8,9).

fiekil 1.

Solungaç kapa¤› ve yanal çizgi boyunca lokalize olmufl
krem beyaz› renkte, flamentöz yap›da ve çeflitli büyüklükte
lezyonlar (Okla gösterilmifltir).

fiekil 2.

Kuyruk yüzgeci üzerinde lokalize olmufl düz yap›da ve
damarl› görünümdeki lezyonlu bölge (Okla gösterilmifltir).

fiekil 3.

Lezyonlu bölgede epidermis hücrelerinin hiperplazisi (Okla
gösterilmifltir).
(H+E, 100)

Tedavi için Malaflit yeflili-Formalin kombinasyonu (0.2
mg/L malaflit yeflili ve 25 ml/L Formalin) haz›rlanm›flt›r.
Bu kombinasyon birer gün ara ile toplam 3 kez 30 sn.
uygulanm›flt›r. Tedavi sonucunda lezyonlar›n kayboldu¤u
k›s›mlardan al›nan doku örnekleri histopatolojik olarak
incelenmifltir (5,8,9).

Bulgular
Bu çal›flmada d›fl bak›da yap›lan makroskobik
incelemeler sonucunda bal›klar›n vücut yüzeyinin %
10’unu kaplayan yo¤unlukta, flamentöz bir yap›da
papilloma oluflumu dikkati çekmifltir. Papillomlar›n
büyüklükleri ortalama 5-6 mikrometre olarak
ölçülmüfltür. ‹ncelenen tüm örneklerde papillomlar›n daha
çok solungaç kapaklar› ve yanal çizgi boyunca lokalize
olduklar›, ayr›ca dorsal ve kaudal yüzgeçlerde de
bulunabildi¤i tespit edilmifltir (fiekil 1).
Papillomlar›n ço¤unlukla makroskobik olarak krembeyaz› renkte ve tipik flamentöz formda olufltuklar› (fiekil
1) baz›lar›n›n ise daha düz bir yap›da ve damarl› bir
görünümde olduklar› dikkati çekmifltir (fiekil 2).
Yap›lan otopside internal organlar›n
görünümde olduklar› görülmüfltür.

normal

Lezyonlu bölgelerden al›nan dokular›n histopatolojik
incelemelerinde papillomlar›n epidermis hücrelerinin
hiperplazisinden flekillendi¤i (fiekil 3) sa¤l›kl› bal›klar›n
deri kesitleri ile karfl›laflt›r›larak (fiekil 4) saptanm›flt›r.
Hematoxyline–Eosin (HxE) ve Periodic Acid Schiff
(PAS) tekni¤i ile boyanan preparatlarda epidermis
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fiekil 4.

fiekil 5.

Sa¤l›kl› aynal› sazan (Cyprinus
carpio)’larda derinin histolojik
yap›s› (E) Epidermis, (D)
Dermis,
mukus hücreleri
(Okla gösterilmifltir).
(H+E, 20)

Epiteliyal hücreler ve fibröz ba¤
dokuda hiperplazi sonucunda
oluflan villus benzeri katlanmalar
(Okla gösterilmifltir).
(H+E, 100)

hücrelerinin her iki boyama yönteminde de zay›f boya
ald›klar› görülmüfltür. Lezyonlarda epidermisin epiteliyal
hücrelerinin hiperplazisi sonucu villus benzeri
katlanmalar›n olufltu¤u, fibröz ba¤ dokunun da bu
oluflumu destekledi¤i saptanm›flt›r. (fiekil 5). Mukus
hücrelerinin hipertrofik bir yap› kazand›klar›
belirlenmifltir.
(fiekil
6).
Epitel
hücrelerinin
sitoplazmalar›nda ise vakuolasyon oluflumu dikkati
çekmifltir (fiekil 7). Malaflit yeflili–formalin tedavisi
sonucunda lezyonlar›n kayboldu¤u gözlenmifltir( fiekil 8).

Tart›flma
fiekil 6.

Mukus hücrelerinde hipertrofi (Okla gösterilmifltir).
(PAS, 100)

Gerek do¤ada gerekse intensiv bal›k yetifltiricili¤i
koflullar›nda deniz bal›klar›nda epidermal deri orijinli, iyi
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fiekil 7.

Epiteliyal hücrelerin sitoplazmalar›ndaki vakuolasyon (Okla
gösterilmifltir).
(H+E, 1000)

huylu deri tümörleri, çeflitli araflt›rmac›lar taraf›ndan
incelenmifltir (1,2,4,10,11,12). Tatl›su bal›klar›ndan
kanal yay›n› ile Balt›k denizinde ac›suda yaflayan turna (5)
ve y›lan bal›klar›nda baflta ve a¤›z bölgesinde papilloma
oluflumlar› görülmüfltür (6).
Papillomalar tek yada çok say›da olup, damarl› bir
bölgede olufltuklar›nda pembe-k›rm›z›, çok say›da
melanosit bulunmas› durumunda ise kahverengi-siyah
renkte görülmektedir. Epitelyumun kal›nlaflarak
hiperplazik olmas› çok tipik olup, tümörlerde epitelial
hücrelerin farkl›laflma derecesi de¤iflmektedir. Bazen
normal flekilde görülen epitel hücreleri bazen de önemli
ölçüde büyümekte, zay›f boya almalar› veya vakuollü
sitoplazmalar› dikkati çekmektedir (5). Japonya’da aynal›
sazan bal›klar›nda yap›lan bir araflt›rmada bal›klar›n
derisindeki papillomadan onkojenik bir virüs olan herpes
virüsü izole edilmifltir. Histopatolojik incelemelerde söz
konusu bal›klarda epidermal hücrelerin say›s›n›n artarak
düzensiz katlanmalar gösterdi¤i ve fibröz ba¤ dokuda
hiperplazi flekillendi¤i bildirilmifltir (3). Baz› bal›k
türlerinde
papilloman›n
histopatolojik
olarak
incelenmesinde goblet hücrelerinin say›s›n›n azalabildi¤i
veya söz konusu hücrelerin görülmedi¤i saptanm›flt›r
(1,5). Bunula birlikte Barbus barbus’larda epidermal
hiperplazi ve papilloma üzerinde yap›lan bir çal›flmada
lezyonlar›n farkl› boyanma özelli¤i gösteren iki hücre
tipini içerdi¤i belirtilmifl, ayr›ca mukus hücrelerinin de
oldukça yayg›n bir flekilde bulundu¤u vurgulanm›flt›r (13).
Aynal› sazan bal›klar›n›n deri, yüzgeçler ve
operkulumlar›nda görülen süt beyaz› renkteki lezyonlar›n
histopatolojik olarak incelenmesi sonucunda çok katl›
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fiekil 8.

Tedavi sonucu ortadan kaybolan lezyonlardan kalan izler
(Okla gösterilmifltir).

neoplastik epitelyumun olufltu¤u belirlenmifltir. Vakuollü
olan bu neoplastik hücrelerin içinde inklüzyon cisimcikleri
dikkati çekmifltir (1). Ayn› bal›klarda deri tümörlerinin
histopatolojisi üzerinde yap›lan bir di¤er araflt›rmada ise
epidermis ve dermisdeki ba¤ dokunun hiperplazisi
nedeniyle fibroepitelioman›n flekillendi¤i bildirilmifltir
(14). Victoria gölünde yaflayan Melapterorus
electricus’daki epitelioman›n, histopatolojik olarak
incelendi¤inde yaln›zca malpighi hücrelerinin art›fl›ndan
oluflan proliferatif bir epitelyumdan kaynakland›¤›
belirtilmifltir (4).
Bu araflt›rmada histopatolojik olarak, epitel
hücrelerinde ve fibröz ba¤ dokuda hiperplazi
saptanm›flt›r. Söz konusu hücrelerin HxE ve PAS boyama
yöntemlerinde zay›f boya almas› ve epitelial hücrelerinde
vakuolasyon oluflumu di¤er araflt›rmac›lar (1,5) ile benzer
bulgulard›r. Ayr›ca çeflitli bal›k türlerinde lezyonlu
bölgelerde goblet hücrelerinin say›s›n›n azald›¤› (5)
bildirilmekle birlikte bu araflt›rmada goblet hücrelerinin
yayg›n bir flekilde görülmesi Barnes ve ark. (13)’ün
bulgular› ile benzerlik göstermifltir.
Sazan bal›klar›nda deri tümörleri epidermis ve dermisi
etkileyen balmumu benzeri peltemsi görünümlü
oluflumlard›r (7). Papillomlar›n morfolojileri fazla yüksek
olmayan nodüler yap›da olabilece¤i gibi (5), epidermal
hücrelerin çok katl› tabakalar›n›n parmak gibi ç›k›nt›lar
fleklinde yada yass› hiperplastik plaklar olarak
görülmektedir (6). Aynal› sazan bal›klar›nda deri
tümörlerinin morfolojik olarak süt beyaz›, fleffaf ve
jelatinöz nodüller fleklinde oldu¤u bildirilmektedir (1).
Timur (1)’un deri tümörlerini süt beyaz, fleffaf, jelatinöz

Ö. D‹LER, M. R. ÖZEN

görünümde tan›mlanmas›ndan farkl› olarak bu
araflt›rmada deri tümörlerinin morfolojisi flamentöz
yap›da ve epidermal hücrelerin parmak benzeri ç›k›nt›lar›
fleklinde görülmüfltür.
Baz› bal›k türlerinin neoplasmlara genetik olarak
yatk›n olduklar› belirtilmekte özellikle melez bal›klarda
neoplasmlar›n daha kolay olufltu¤u bildirilmektedir (10).
Bu araflt›rmada E¤irdir Gölünde a¤ kafeslerde
yetifltiricili¤i yap›lan aynal› sazan bal›klar›nda epidermal
papilloman›n
görülmesi
söz
konusu
görüflü
desteklemektedir.
Yap›lan araflt›rmalarda endüstriyel at›klar›n bal›klarda
deri papillomlar›n›, karaci¤er ve gonad tümörlerinin
insidensini art›rd›¤› saptanm›flt›r (5,6). Papillomlar›n
do¤ufltan olabilece¤i gibi, günefl ›fl›nlar›n›n etkisi, devaml›
bir sürtünme nedeniyle oluflan irritasyon, kirlilik, lokal
travma ve onkojenik virüslerle iliflkili olup, su s›cakl›¤›n›n

da etkisiyle yaz aylar›nda ortaya ç›kt›¤› bildirilmifltir
(5,15-17).
Bu araflt›rmada a¤ kafeslerin yerlefltirildi¤i E¤irdir
Gölünün liman bölgesinde sudaki organik madde
miktar›n›n yüksek oldu¤u (14,5 mg/L) ve su s›cakl›¤›n›n
yaz mevsiminde ortalama 22 °C’ye yükseldi¤i
saptanm›flt›r (18). Göl suyu s›cakl›¤›n›n en yüksek oldu¤u
günlerde ve yaflad›klar› ortam›n kimyasal özellikleri
dikkate al›nd›¤›nda aynal› sazan bal›klar›nda papillomlar›n
flekillenmesi, hastal›¤›n çevresel faktörlere ba¤l› olarak
ortaya ç›kt›¤› görüflünü desteklemifltir.
Sonuç olarak, organik kirlilik ve yüksek su s›cakl›¤›
gibi olumsuz çevre koflullar›n›n, kültür formu olan aynal›
sazanlarda iyi huylu deri tümörlerinin flekillenmesine
neden oldu¤u ve kimyasal banyo uygulamas› ile söz
konusu tümörlerin kaybolabilece¤i saptanm›flt›r.
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